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Abstract
Maluwag ang pagpapakahulugan natin sa “youth” o “kabataan.” Hanggang sa kasalukuyan, walang iisang depinisyon
ang nagagamit bilang pantukoy sa partikular na sektor ng lipunan. Sa kabila nito, nakakasangkapan ang katawagan
ng mga nagtutunggaliang partido sa pulitika, lalo na noong panahon ng Batas Militar. Sa papel na ito, tatangkaing
balikan naman kung paano pinagpakahulugan ang “kabataan” ayon sa mga talasalitaang tinipon ng mga Espanyol na
misyonero at pati ng isang Tagalog na leksigrapo noong 1900s. Bagamat masasabing kinalap at isinulat ng mga Kastila
ang mga ito para sa kapakinabangan ng mga kapwa misyonero (at masasabing may “pansilang pananaw),
mahalagang batis ang mga ito para sa pananaw tungkol sa “batang” edad noong panahon ng mga Espanyol. Matapos
ang pagsuyod at pagsipi sa nauukol na mga lahok sa mga diksyunaryo at talasalitaang sinanggunian, nabatid ng magaaral na ito na ang mga pagpapakahulugan para sa “kabataan” ayon sa nakalap ng mga misyonero ay may kinalaman
sa pagiging “katulong” ng mga “kabataang indio” noon sa mga among prayle.

Abstract
There are many connotations and denotations to “youth,” or “kabataan” in Tagalog. Until now, there is no single
definition that can be used to refer to this particular demographic sector of society. Despite this fluidity of
signification, the term “youth” had been used by differing political sides, especially during the Martial Law period. In
this paper, this researcher will attempt to go back further in time to the Spanish period. Specifically, the researcher
had scanned through the dictionaries that the Spanish friars, and even a Tagalog lexicographer, had compiled.
Despite the Spanish dictionaries’ possession of a pansilang pananaw since these were written for the benefit of
Spanish missionaries, these sources are still important primary sources on the concept of “youth” or “young age”
during the Spanish period.
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nineteenth century âge structure. The
population was enumerated by age, sex,
"color" and "tribe," with reasonably handy
age groupings (0, 1-4,
5-9, 10-14, 1517, 18-19, 20, 21-24, 25-29, and every five
years thereafter to 100). (Owen 1989,
328).

Pambungad
Mula siglo 19 hanggang sa kabuuan ng dantaon
20
at
pati
sa
kasalukuyan,
may
pagkaproblematiko sa pananaliksik at
administratibong pangangalap ang depinisyon
ng "kabataan." Mahirap magtaya ng particular
na bilang ng naturang sektor at ang
ispesipikong mga age bracket na sumasaklaw
sa kanila. Nabatid ni Norman Owen (1989, 327)
na suliranin ang pagtukoy sa kalkulasyon ng
mga edad batay sa mga natitirang padrones
(talaan ng mga tao sa mga parokya) mula 1820
(kung kailan nagsimula ang paglilista ng mga
pigurang ito sa nasabing mga talaang
pangsimbahan) hanggang bago isagawa ang
unang senso sa ilalim ng mga Amerikano noong
1903. Hindi tumpak at sadya ring hindi
demographically optimal ang mga pagsusuma
sa mga edad ng mga “kabataang” itinatala. Ang
naging mga kategorya para sa huling dantaon
ng mga Kastila ay mga bata na hindi pa
puwedeng mangomunyon (0-7 taong gulang),
iyong mga nasa pagitan ng mga edad ng
pagkumpisal ay pangongomunyon (7-12 taong
gulang), mga kabataang maaari nang
mangomunyon pero hindi pa puwedeng
magbayad ng tributo (12-18/25 anyos), mga
nakatatandang maaari nang magbayad ng
tributo (12- 60 anyos) at matatanda na talaga
(60 anyos pataas) (Owen 1989, 327-328). Para
naman sa senso ng 1903:

Kapansin-pansing mas masaklaw naman ang
depinisyon ng kabataan para sa ilang Pilipino
para sa huling bahagi ng dantaón 19 at unang
mga dekada ng dantaón 20, kung susundan ang
depinisyon ng Young Philippines. Anila, sakop
nito ang sinumang ang mga edad ay tinatayang
hanggang 30 taóng gulang. Kaya sa kanilang
pagsasalaysay ng kilusang kabataan, isinama ng
Young Philippines sina Emilio Aguinaldo (na 29
taóng gulang nang ideklara ang kasarinlan ng
bansa), Apolinario Mabini, at Andres
Bonifacio.1 Liberal din ang Young Philippines sa
pagtatakda ng kasapian; bukod sa mga
estudyante ng mga unibersidad, kolehiyo, at
paaralan, maaari ring pumasok rito ang mga
propesyonal at ibang pang Pilipino na
tumatangkilik at nakikiisa sa layunin ng mga
kabataang ito.2 Malawak din, at pabata nang
pabata, ang age bracket ng mga “kabataang
Pilipino” na binanggit ni Onofre Corpuz na
saklaw ng terminong “Juventud Filipina;”
pinakabata ang edad na walong taong-gulang,
samantalang dalawampung taon gulang naman
ang pinakamatanda.3 Ani Corpuz, mahalaga
ang naturang henerasyon ng mga kabataan
The 1903 census, on the other hand, sapagkat sila ang mamumuno at magtataguyod
appears at first to offer a solid base from sa Himagsikan laban sa Espanya at digmaan
which to venture back into the wilds of laban sa mga Amerikano; kabilang dito sina

1

Young Philippines, Young Philippines, 1-4.

2

Ibid, 4.

Onofre Corpuz, “Memories, Visions and
Scholarship,” panayam na inilathala sa Memories,
Visions and Scholarship and Other Essays (UP Center
3

for Integrative and Development Studies, 2001), 3.
Ginamit ni Corpuz bilang panandang-taón ang 1879,
kung kailan inilabas ni Rizal ang tulang A la Juventud
Filipina. Masasabing higit na sumasalamin sa modernong
pananaw ang “pabatang” age bracket na ito ng “kabataang
Pilipino.”
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Andres Bonifacio, Edilberto Evangelista, Emilio
Aguinaldo, Jose Alejandrino, Apolinario Mabini,
at Felipe Agoncillo.4 Subalit, mula sa
perspetibong Pantayong Pananaw/Bagong
Kasaysayan, isinapanahon ni Arthur Navarro
ang kasaysayan ng kabataang Pilipino (-o
“bagets”) sa tatlong yugto: “Kabataan sa
Sinaunang Bayan” (bago 250,000 BK hanggang
1565), “Kabataan sa Krisis at PagbabagongAnyo ng Bayan “(1565-1896), at“Kabataan sa
Inang Bayan, Bansa at Sambayanan” (1896hinaharap). (Navarro 2001, 5-14).
Kahit sa ilalim ng rehimeng Marcos, kung kailan
higit umanong binigyan ng partisipasyon sa
pormal na prosesong pulitikal ang kabataan
(subalit
sa
kontekstong
diktatoryal),
magkakaiba rin ang saklaw ng edad at
depinisyon ng kabataan. Sila ay maaaring
nabibilang sa age bracket na 10-25 taóng
gulang; samantalang ang mga estudyante sa
hayskul at kolehiyo ay nasa pagitan ng 14-21
taóng gulang.5 Ayon naman sa United Nations
Educational and Scientific Organization
(UNESCO) noong dekada 70, sinasaklaw ng

Corpuz, “Memories, Visions, and Scholarship,”3.
Pinakabata sa nasabing listahan sina Tomas Mascardo,
Maximino Hizon, Juan Cailles, Mamerto Natividad at
Francisco Makabulos Soliman (mga walong taónggulang noong 1879). Pinakamatanda naman si Felipe
Agoncillo (20 taóng gulang noong 1879). Kapansinpansin namang wala sa mga pangunahing Propagandista
ang nabanggit sa nasabing talaan.
4

Ferdinand Marcos, “The Care and Development of
the Young,” sa Presidential Speeches (Pilipinas, 1978),
186 at Marcos, “The Future of the Working Youth,” sa
Presidential Speeches (Pilipinas, 1979), 20-21. Binigkas
ni Marcos ang unang talumpati sa isang pambansang
kumperensya hinggil sa kabataan noong Disyembre 4,
1972. Samantala, binigkas naman ni Marcos ang ikalawa
sa okasyon ng “Working Youth Day” noong 1974.
5

6

“kabataan” ang mga indibidwal na ang mga
edad ay naglalaro sa pagitan ng 17-25 taóng
gulang.6 Nang buuin ang Kabataang Barangay
noong 1975, sa bisa ng isang pampanguluhang
dikreto, una nitong itinakda ang age bracket ng
mga kasapi mula 15-18 taóng gulang. Noong
1977, itinaas ito hanggang 21 taóng gulang.7 Si
Ogena mismo, bagama’t nagtangkang
sumunod sa 15-24 na age bracket bilang
batayan ng kaniyang pag-aaral, ay sumangguni
ng sarbey na sumasaklaw sa mga kabataan
mula 13-15 taóng gulang.8 Sa isang pag-aaral
ukol sa Sangguniang Kabataan, sinaklaw ng
“kabataan” ang mga indibidwal na may mga
edad na 15-30 taóng gulang.9 Makikita naman
ulit ang kasaklawan nito sa depinisyon ng
Philippine Jaycees sa kanilang kasapian;
nagsisimula sa 18 taong gulang ang edad ng
membership ng samahan.10 Mayroong
mahalagang epekto ang maluwag na usapin sa
edad lalo na sa limitasyon sa mga kandidasya;
mula pa noong tinangkang I-diskwalipika si
Wenceslao Vinzons mula sa halalan para sa
1934 Kumbensyong Konstitusyonal hanggang
sa naging alingasngas noong 2019 sa

7

Pinaniniwalaang sinadya ito upang ligal na
mahirang bilang chairperson ng KB ang panganay na
babaeng anak ni Marcos.
Nimfa Ogena, “How are the Filipino Youth
Changing?,” Philippine Social Sciences Review 56,
blg.1-4 (Enero-Disyembre 1999): 84, 86. Ginamit niya
sa pag-aaral bilang mga panturing sa “kabataan” ang mga
salitang “youth,” “adolescents” at young adults.”
8

9

UNICEF at DILG-NBOO, The Impact of Youth
Participation, 22.
10
“Brief History,” Philjaycees.com, Junior Chamber
International of the Philippines, Huling binago: w.p., Naaccess
May
16,
2015.
http://www.philjaycees.com/JCIProfile.html.

Marcos, “The Future of the Working Youth,” 20-21.
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nominasyon ni Ronald Cardema para sa isang “student youth” ang itinuturing na isang
slot ng Duterte Youth party-list group.11
malakas na puwersa gawa ng pakikianib nito sa
kilusan at pakikibaka ng uring anakpawis.
Sa panig naman ng Communist Party of the
Philippines o CPP, noong itinatatag ito noong Sa kaso ng Pilipinas, ayon sa isa namang
1968, hindi ito nagtakda ng malinaw na pagtatasa,
mayroon
itong
dalawang
kasaklawan ng terminong “youth,” pati na sa henerasyon ng kabataang sumulpot matapos
bilang ng mga Pilipinong sakop nito. ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig-iyong mga
Mapapansin sa Philippine Society and ipinanganak mula 1946-1964 at nang lumaon
Revolution ang ganitong pahayag:
ay iyong mga inabutan na ng makabagong
teknolohiya noong 1990s.15 Sa pangkalahatan,
Binubuo ng kabataan ang mayoriya ng nabuo lamang ang konsepto ng “kabataan” sa
populasyon ng Pilipinas… Marapat moderno nitong pakahulugan matapos ang
isaalang-alang na karamihan sa mga Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nang
kabataan ay napapabilang sa uring magkaroon ng demographic profiling sa gitna
manggagawa at mga magsasaka. ng pagrerebelde ng maraming indibidwal, na
Karamihan sa mga kadre ng Partido at 15-24 taóng gulang, laban sa pamilya at
mga regular fighter ng hukbo ng bayan lipunan.16 Makakategorya pa ang mga
ay mga kabataan din.12
kabataang ito sa tatlong henerasyon: baby
boomer, “Generation X” at “Generation Y.”17
Sa kategorisasyon ng CPP, inihahanay nito ang
Isinilang noong dekada 40 hanggang 60 ang
kabataan bilang “student youth” at iyong mga
mga baby boomer, samantalang ang mga
nabibilang
sa
magsasaka
at
uringnapapabilang sa “Generation X” ay ang mga
manggagawa.13 Bukod sa mga “student youth,”
kabataang lumaki noong pagtatapos ng dekada
kabilang naman sa uri ng “petty bourgeoise”
80, isang dekadang nasaksihan ang pagbagsak
ang intelektwal, guro at mga propesyonal “na
ng mga rehimeng sosyalista.18 Pinakahuli sa
mababa ang kinikita.”14 Para sa CPP, ang
tatlo ang “Generation Y,” na kinabibilangan ng

11

Pinahintulutan na rin ang Duterte Youth na umupo
bilang party-list na grupo sa Konggreso.

upang makuha ang saktong diwang nais
ipahiwatig ng CPP sa mga sulating sinipi rito.

12

Amado Guerrero, Philippine Society and
Revolution, (Manila: Pulang Tala., 1971), 276. Ang
orihinal sa Ingles:
“The youth compose the majority of of the
Philippine population…. We must keep in mind
that the majority of youth belong to the working
class and the peasantry. The majority of the
Party cadres and regular fighters in the people’s
army are as a matter of course, youth.” Hinggil
naman sa salitang “magsasaka,” madalas itong
isalin bilang “pesante” bagamat ang higit na
tumpak na salin ay “campesino.” Para sa pagaaral nito, pananatilihin ang salitang Ingles

13

Ibid, 247 at 276.

14

Ibid, 247.

15
Rolando Tolentino, “Epilog: Mondo Marcos,
Mondo Real” sa Mondo Marcos: Mga Panulat sa Batas
Militar at ng Marcos Babies, mga pat. Rolando Tolentino
at Frank Cimatu (Manila: Anvil Publishing, 2010), 160161.
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Ibid, 160.

17

Ibid, 160.

18

Ibid, 160.
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mga kabataang walang iisang identidad.19
Gayumpaman, higit na nakikilala ang kategorya
ng “kabataan” maaari bilang “niche market” ng
mga negosyo o bilang mga suliranin ng kanilang
lipunan.20 At sa kasalukuyang bokabularyo sa
Internet at social media, kinikilala na rin ang
pagkakaroon ng tinatawag na Gen-Z o iyong
mga kabataang isinilang mula 2000 at ngayon
pa lang namumulat bilang mga adolescente.
Nangangailangan naman ng hiwalay na talakay
hinggil sa pagpopook sa kalinangan Pilipino ng
nasabing mga katawagan. Wala pa namang ulat
sa media ang gumagamit sa “Generation Y” o
“Generation Z” para sa mga musmos o
kabataan na di nagmumula sa mga matataas at
gitnang uri ng lipunan; wala pa namang naguulat na isang batang pulubi o batang “hamog”
ang nailarawan bilang “Gen Y” o “Gen Z.” At
nakakapanibago rin kung sakaling ilapat ang
ganitong mga katawagan sa mga kabataang
Lumad, Cordilleran, o Moro (na di pa
naanggihan ng Kanluraning bisa).

Chamber of the Philippines (Philippine
Jaycees). Ayon sa pinakahuli nilang pahayag
ukol sa kasapian, tinatayang lagpas 4,000 ang
kanilang mga miyembro na ang mga edad ay
mula 18 hanggang 40 taóng gulang.21 Halos
ganito kasaklaw rin ang age range ng mga
nagtatag at bumuo ng Kabataang Makabayan o
KM. Mga “kabataang lalaki at babae, na may
mga edad mula 15 hanggang 35. Mula sa iba’t
ibang mga sektor ang naturang mga
kabataan.22

Ang hantungang 25- 30 hanggang 35 taong
gulang ang siyang karaniwang pinakamataas na
limitasyon sa mga edad sa mga pag-aaral ukol
sa mga elite sa Kongreso sa loob ng mahigit
isang siglo ng republika.23 Ayon naman sa
Republic Act 8044, sakop ng “kabataan” ang
mga indibidwal mula 15 hanggang 30 taong
gulang.24 Kinilala rin ng naturang batas na ang
yugtong ito ng buhay ng isang Pilipino ang
siyang “kritikal na panahon sa paglaki at
paglinang ng isang indibidwal simula
Sa ilang mas kontemporanyong depinisyon, ‘adolescence’ upang paglaon ay higit na
saklaw ng konseptong “kabataan” ang mga responsableng indibidwal.”25
indibidwal na hindi hihigit 30-40 taóng gulang
ang kanilang edad nang sila ay pumasok sa Sakop din nito ang minimum age kung kailan
piniling karera. Isang halimbawa nito ay ang nagsisimulang
makaboto
ang
isang
saklaw sa kasapian na ginagamit ng Junior rehistradong botanteng Pilipino laluna batay sa
19

Ibid, 160.

20

Ibid, 160.

http://josemariasison.org/?p=11962%20http://josemarias
ison.org/?p=11962The.
23

21

Philjaycees.com,“Brief History,” Ayon sa
pinakahuling impormasyong nakuha mula sa
website ng Jaycees, nahahati sa limang
kategorya ang kasapian ng Jaycees; “18-20
regulars; “21-25 regulars;” “26- 30 regulars;”
“31-35 regulars;” at 36-40 regulars.”
Pinakamarami umano ang nabibilang sa
kategoryang “26-30 regulars.”

“Kabataang Makabayan and its Relevance Today,”
Jose Maria Sison, Nai-post Enero 29, 2013. Na-access,
Mayo
18,
2015,
22

Dante Simbulan, The Modern Principalia: The
Historical Evolution of the Philippine Ruling
Oligarchy (Lungsod Quezon: University of the
Philippines Press, 2005), 105,10 at Shiela Coronel et.al,
The Rulemakers How the Wealthy and the Well-Born
Dominate Congress (Lungsod ng Pasig: Anvil
Publishing, 2007), 7.
24
“Republic Act Number 8044 Youth in NationBuilding Act,” Chan Robles.com. Huling
binago: walang petsa. Na-access: Hunyo 23,
2015.
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mga probisyong itinakda ng mga Saligang-Batas
na sakop ng pagsasapanahon ng pag-aaral.26
Hindi man lantad na inihayag, ipinahihiwatig ng
naturang mga age bracket na sa naturang mga
edad lamang maaaring makapagsimulang higit
na pormal na makilahok ang mga kabataan sa
mga usapin ng kanilang bansa, simula sa
pagboto. Mapapansin namang konsistent na
sakop sa “kabataan” ang 15-30 na age bracket
sa mga binanggit na batis at sanggunian; nagiiba lamang ang hangganan ng naturang
bracket at depinisyon.
Higit na masaklaw ang age bracket na ito kaysa
ginamit sa Child and Youth Welfare Code.
Itinuturing ng huli na “child,” “youth” o “minor”
ang mga indibidwal na hindi hihigit sa 21 taóng
gulang ang edad.27 Subalit, maiiba naman ang
hangganang gagamitin ng isang kasaysayan ng
Council for the Welfare of Children, na siyang
konsehong itinatag ng Child and Welfare Code
upang pangasiwaan ang mga patakaran at
programa ng gobyerno para sa kabataan. Ayon
sa naturang kasaysayan, tinutukoy ng “youth”
noong dekada 70 ang mga indibidwal na hindi
26

Makikita ito sa ilang mahalagang bahagi ng mga
Saligang-Batas ng 1935 at 1973. Sa Artikulo V ng
Konstitusyon ng 1935, halimbawa, isinasaad nitong
maaaring bumoto ang mga lalaking mamamayan ng
Pilipinas na 21 taóng gulang (akin ang diin), maaaring
makapagbasa at magsulat, at nakatutugon sa ibang mga
kahingian. Tignan: “1935 Constitution of the Republic of
the Philippines.” Chan Robles.com. Na-access Mayo 20,
2015.http://www.chanrobles.com/1935constitutionofthe
philippines.htm#.VS8VKNyUeWc.
Samantala, inilatag naman sa Artikulo VI ng SaligangBatas ng 1973 ang ilang kahingian, pangunahin na ang
pagbaba sa 18 taóng gulang ng hangganan ng pagboto
para sa mga eleksiyon. Tignan: Constitution of the
Republic of the Philippines (1973). Ikalawang Appendix
sa An Introduction to the Politics of Transition, ni
Ferdinand Marcos (N.A: Marcos Foundation, 1978) 125150. Maaari namang makaboto ang mga botanteng 15

hihigit sa 24 taóng gulang ang edad.28
Kapansin-pansin na inilangkap ang “youth” sa
“child” o “minor.” Bagamat sa unang malas ay
hindi malaki ang kaibhan ng nasabing mga
salita, kung susuriin nang maigi ay may
implikasyong sosyal at pulitikal ang
paglalangkap ng mga ito. Kaiba sa mga naunang
pagtingin sa “youth” o “young” bilang mga
indibidwal na kusang naghahayag o
nagtataguyod ng pagbabago, sinisipat na sila
ngayon ng Kodigo bilang mga mamamayang
wards o mga taong marapat pa ring bantayan o
gabayan. At lalong mabibigyan ito ng diin sa
konteksto ng pagpasa ng Kodigo: panahon ng
Batas Militar at konserbatismo sa ilang
pamilya.29 Ang paggamit ng “child” bilang
terminong namumukod sa “youth” ay
masasabing bunga rin ng pangangailangang
administratibo at mga kultural na pagbabago.
Sa una, upang magkaroon ng katawagan ang
mga opisyal at mananaliksik para lamang sa
sektor na hindi pa lumalagpas ng “teenage
years.” Litaw ito sa mga dekada matapos ang
Ikalawang Digmaang Pandaigdig, kung kailan
may mga senso na para sa mga Republika ng
taóng gulang, pero ito ay para sa mga referenda at
plebisito.
27

“The Child and Youth Welfare Code of the
Philippines (1974),” Gov.ph, Na-access, Mayo
26, 2015

28

“History,”Council for the Welfare of Children, Naaccess,
Mayo
18,
2015,
.http://
http://www.cwc.gov.ph/index.php/cwc-content-links/49history-content. Ayon sa website ng konseho,
pangunahing “clientele ang “youth” ng isang opisina ng
Bureau of Youth.
29

Ayon kay Alfred McCoy, ginamit ng isang
propagandista ni Marcos ang retorika ng pamilya upang
lalo pang pasunurin ang mga Pilipino sa dispensasyon ng
kaayusan at disiplina ng “Bagong Lipunan” noong
dekada 70. Tignan ang kanyang introduksyon sa An
Anarchy of Families.
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Pilipinas, at sumulpot din ang mga bagong
henerasyon ng “kabataan”. Para sa aspetong
kultural, tila naimpluwensahan din tayo ng
Estados Unidos sa paglitaw ng mga tinatawag
na juvenile delinquents, simula ng dekada 1950.
Pinaniniwalaang bunga ito ng bisa ng mga
sineng Amerikano at kapapabayaan sa pamilya
ng ilang Pilipino.

sa mga limitasyon sa paggamit ng mga
diccionario at vocabulario. Sa perspetibong
epistemolohikal, maliban sa mga tinipon ni
Serrano Laktaw, pawang mga nasa poder pa rin
ang nagsulat o nagtala, at iyon ay ang mga
prayle. Kaakibat nito ang problematiko ng
pananaw, na sa kasong ito, pinakaakmang
banggitin ang “pangsilang pananaw.” Ito ay
dahil sa kinalap ng mga prayle ang mga
katagang katutubo, ipinaliwanag gamit ang
Pagbabalik sa mga talasalitaan
wikang Espanyol, tinumbasan ng mga katagang
Sa liwanag ng suliraning ito, magbabalik-tanaw Espanyol, at masasabing ang nilalayong
ang mananaliksik sa panahon ng mga Kastila at mambabasa o target readers ay mga kapwa
sa unang dalawang dekada ng siglo 20. Kanyang prayleg o Kastila rin.
susuriin ang ilang mga diksyunaryong binuo ng
mga Kastilang misyonero at pati ng Gaya ng mailalahad sa ibaba, ang
talasalitaang tinipon ng mga gaya ni Pedro kategorisasyon ng kung sino ang “bata” at sino
Serrano Laktaw. Interesante munang mabatid ang “matanda” ay masusukat sa ugnayang
paano nabuo ang ilang konsepto natin ng nakabababa-nakatataas ng “muchacho” at ng
kabataan. Bakit naman isasangguni ang mga kanyang among sibilyan o prayle. Sa aspetong
diccionario at vocabulario para rito? Sa lingguwistika naman, hindi naipreserba ng mga
paniniwala nitong mananaliksik, importanteng diksyunaryo ang kabuuan ng mga tunog at
mga batis ang mga kalipunang iyon lalo na sa punto ng mga salita, maliban na lamang sa ilang
kahirapan, sa kasalukuyan, na makatunton ng mga marka. Maaalala rito ang isang puna ni
pasulat na katutubong batis para sa Resil Mojares hinggil sa mga limitasyon sa
kolonyalismong Kastila. Tinataglay ng mga pagsangguni sa mga diccionario. Aniya, kasama
diccionario at vocabulario ang samu’t saring sa mga limitasyong pamporma ng mga
katutubong katawagan para sa “kabataan, na diksyunaryo ang pagiging imbentaryo ng mga
palasak noong mga siglo 18 at siglo 19. ito ng mga lahok leksikal na hiwalay sa
Maaaring ginaggamit pa ang marami sa mga ito pasalitang uri (2015 236). Bukod pa rito,
yamang ang mga dayuhan din ang gumawa ng
hanggang ngayong siglo 21.
mga diksyunaryo noong panahon ng Kastila
Nais kasi sipatin ng mananaliksik na ito ang para sa kapwa dayuhan, mayroong mga nuance
pagbuo ng mga depinisyon na iyon sa paglipas ang nawawala o “natatabunan” (glossed)
ng panahon at paano naisasakahulugan ang (Mojares 2015, 236-237). Isa pang hamon ay
mga iyon sa mga talasalitaan. Bagamat limitado ang paggamit ng mga edisyon ng mga
sa ilang partikular na panahon ang nasabing diksyunaryo na nailathala na noong siglo 19.
mga dokumento, sumasang-ayon ako sa Bagamat accessible ang mga ito sa mga online
potensyal ng paggamit ng mga diksyunaryo archives, masasabing nagkaroon na ng
bilang primaryang batis. Napansin na ito ng interbensyon sa pagbaybay sa mga salita at pati
mga gaya nina W.H. Scott, Virgilio Almario, at na sa pagpapakahulugan. Sa kabilang banda
Resil Mojares. Mulat naman ang awtor na ito naman, kinikalala ng mananaliksik na ito ang
pagpapahalagang inilagay ng mga gaya ni
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Almario sa mga diksyunaryo bilang mga
pintuan sa sinaunang kultura natin. Subalit,
lalawig tayo mula sa pampanitikang layon ni
Almario
patungo
sa
larangan
ng
pagpapakahulugan. Pagdating naman sa
peryodisasyon, pagsusumundan ng saliksik na
ito ang iminungkahing pagpapanahon ni
Navarro. Maliban sa tatlong talasalitaang mas
angkop sa “Kabataan sa Inang Bayan, Bansa at
Sambayanan” (1896-hinaharap), lahat ng
binanggit ditong diksyunaryo o vocabulario ay
nakapaloob sa panahong “Kabataan sa Krisis at
Pagbabagong-Anyo ng Bayan “(1565-1896). Sa
isang banda, angkop na angkop ang panahong
ito dahil kasabay ng “pagbabagong-anyo ng
bayan” ang paghuhunos din ng konsepsyon sa
“kabataan” bilang salita at social construct.
Bagamat masasabing nailarawan ng mga
butihing misyonero ang mga katagang iyon
mula sa kanilang “pangsilang pananaw”, sa
ganang akin ay makatutulong pa rin ito sa pagunawa pa sa kaisipan patungkol sa “kabataan”
noong panahon ng Kastila. Hanggang ngayon,
maririnig pa din natin ang ilang konsepto na tila
pagbalik sa pakahulugan noon pagdating sa
mga “kabataan” bilang mga criado o muchacho
ng
mga
prayle
at
ibang
Kastila.
Maihahalimbawa rito ang mga dayalogo sa mga
pelikulang bakbakan noong dekada 80 at
dekada 90, na itinuturing “bataan” ng bida ang
mga sidekick o kontrabida naman ang mga
goon. Bukod pa rito, maaaring salamin din ang
mga salitang sinipi sa mundong kinagagalawan
ng “kabataang Pilipino” noong panahon ng
Kastila. At batay sa mga pakahulugan sa
maraming diksyunaryo, maaaring masabing
isinilid sa loob ng mundo ng kumbento ang
buhay ng nasabing mga kabataan. Pero ito ay
dahil sa pagpapakahulugang ibinigay ng mga
prayle. Maaaring isa lamang ito sa aspeto ng
kabataan sa panahon ng kolonyalismong
Kastila, subalit nangangailangan pang hanapin
sa ibang batis ang tinig at pananaw ng mga

“kabataang” Pilipino sa panahong iyon. Sa
kabilang banda, napanatili pa din hanggang sa
ngayon ang pagkaakibat ng “binata” at
“dalaga” para sa mga indibidwal na di hihigit ng
25 taong gulang at wala pang asawa o bana.
Kaya para sa atin hanggang sa kasalukuyan, tila
kabalintunaan ang maturingang “tatandang
dalaga/ binata” ang isang tao. Mayroon
inaasahang pagsapit sa yugto na mamumukod
ka sa pinagmulang pamilya upang ikaw ay
magkaroon ng sariling pamilya.

Ang mga kataga: sa Tagalog
Mayroon nang mga katawagan para sa
“kabataan” ang mga prehispanikong Pilipino.
Pero mas maaninag natin ang mga salita, lalo
na ng katutubo, buhat nang mailimbag ang mga
diccionario ng mga misyoneryong Espanyol. At
paglaon na din nasuhayan na ang mga
kalipunang iyon ng iba pang mga batis at
sanggunian.
Sa kanyang pananaliksik hinggil sa buhay
panlipunan sa Maynila noong 1765 hanggang
1898, napansin ni Camagay na pakahulugan ng
“criado / criada” o “bata” ang pagiging
“katulong.” Aniya:
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Masasabing ang mga tinatawag na bata
noong panahon ng Kastila ay isang
katibayan ng paggamit ng bata sa
paggawa (child labor). Batay sa mga
babasahin ng panahong iyon, tungkulin
ng mga bata ang paglilinis ng bahay at
pagsisilbi sa hapag-kainan, Paminsanminsan ay naatasan ang bata na magalaga ng mga kabayo ng amo niya, at
kung walang kutsero ang amo, ang
nagsilbi bilang kutsero (Camagay 1992,
124).
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Interesante pa ang pag-aaral na ito ni Camagay
dahil binigay din niya ang bilang ng mga “bata”
o criado sa Intramuros noong 1840 at ang
halaga ng pasahod sa kanila. Aniya, mayroong
483 na “bata” sa ciudad at pawang
nagtatrabaho sila sa kabahayan sa Calle
Palacio. Samantala, tatlo hanggang limang piso
naman ang tinatanggap ng mga criado o criada
(Escobar y Lozano: 1885, sinipi sa Camagay
1992, 124). Bukod pa rito, karaniwang nasa 14
taong gulang ang mga criado / criada na iyon,
na pawang nagmula naman sa arrabales ng
Maynila o sa karatig na mga pook (Camagay
1992, 125).

Xxx
Dalaga- “pp. Moza casadera. Mag,
hacerse tal. In, ser tenida. Mag, pc.
Conservar la virginidad, y profesar eso
como beata. Ipag, la causa.
Cadalagahan siya, aun es moza.
Madalaga itong bayan, hay muchas
dalagas.
Dilag “lucido ilustre.”
Dalaga, magdalaga etc (Sanlucar at
Noceda 1860, 24, 41, at 100). Sa
bahaging Kastila-Tagalog naman, ganito
ang mga lahok na ibinigay nina Sanlucar
at Noceda.

Narito ang mga lahok sa mga diccionario at
vocabulario na pinagsanggunian. Ayon sa
edisyong 1860 ng diksyunaryo nina Sanlucar at
Noceda, ang mga kataga para sa kabataan ay
“bagong tauo,” “bata,” binata,” “dilag,” at
“dalaga.” Narito ang mga pakahulugan:

Joven: Binata. pp. Bagong tauo pp It
Dalaga pp. 559 Mozo casadera.
Dalaga. pp. Alila

Bagong Tauo “Mozo soltero,” Mag, pc.
El que se va hacienda. Cabagong
tauhan. Mocedad.
xxx
Bata "muchacho o muchacha." Si Muy
Nino Batang soso Si mayorcito. Batang
maghobi I. manya cabataan Binata.
Gente moza, juventud. Cabataan, pp.
Nineria. Magpacabata portarse como
tal. Tambien, Magbata pc Batain. Binata
pp. Tenido por tal, Magloob bata,
amancebarse, Pagloobang-bata, con
quien.
Magcabataan,
hacer
muchachadas, Anaqui, i di nagcabat
itong matanda Parece que no ha pasado
por
muchacho. Batang guinto;
colang, oro bajo.

Mozallon Binatang Pisigan
Mozo Bagong Tauo. pp. Binata. Alila
Mozo de mediana edad talobata 7 alila
(Sanlucar at Noceda 1860, 540 at 559).
Batay sa edisyong ito ng vocabulario nina
Sanlucar at Noceda, ang “kabataan” sa
nasabing dekada ng kolonyalismong Kastila ay
maaaring mga babae at lalaki na wala pa sa
estado ng matrimonya (“bagong tauo,”
“binata”), birhen (“dalaga”), alila (“dalaga,”) o
“muchacho/muchacha” (bata). Interesante
ang pagpapakahulugan sa “talobata;” mozo
siyang “nasa kalagitnaang edad.” Pero malabo
kung sa aling mga edad namamagitan ang edad
ng talobata. Bukod sa wala na ito sa kolokyal na
paggamit sa kasalukuyan. Subalit, kapansin-
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pansing walang binanggit na partikular na mga
edad sina Sanlucar at Noceda para sa mga
katawagang iyon. Ang mahalagang katangiang
namumukod sa dalawang kalagayang iyon ay
ang pagiging kasal o hindi ng isang indibidwal.
Pero makikita naman din sa ilang
pagpapakahulugan na bahagi na sa mga
konotasyon ng pagiging “bata” o “kabataan:”
ang maging alila o muchacho (“katulong.”).
Interesante ring malamang ginagamit kahit sa
pagpapanday ng ginto ang katagang “bata;”
tinutukoy ng batang ginto ang mababa o
murang klase ng ginto (oro bajo). Nabanggit na
rin ito sa isang comprehensibong pagtalakay sa
mga teknolohiyang prehispaniko ng mga
Tagalog (Scott 1994).
Mas marami namang inilahok ang Tagalog na
tagasinop na si Pedro Serrano Laktaw noong
1889 at 1914. Mahalaga si Serrano Laktaw sa
leksikograpiya sa Pilipinas, at sa kasaysayang
pangkultural ng bansa. Ito ay sapagkat isa siya
sa mga unang Pilipino, matapos ang matagal na
panahon mula kay Tomas Pinpin, na tumipon
ng mga salitang katutubo upang gawing
talasalitaan. At bahagi si Serrano Laktaw ng
daloy ng kanyang panahon; isang intelektwal
na pagsulong na nagluwal ng mga nauna sa
kanya, gaya nina Jose Rizal, Isabelo delos
Reyes, at Trinidad Pardo de Tavera. Pero ang
una namang niyang ginawa ay ang
diksyunaryong Tagalog-Kastila Sa kanyang
talasalitaang Kastila-Tagalog, ganito ang mga
binanggit na mga pakahulugan ni Serrano
Laktaw:
ADOLESCENCIA F. Kabaguntawohan; o
kadalagahan. Edad nang tawo buhat sa
labing apat hangang dalawang puo't
limang taon.
DONCELLA f. babaying hindi pa
nakakikilalang lalaki. || Ang alilang

babaying kalapit lagi nang kaniyang
panginoon at nananahi o nagbuburda,
sumusuklay sa kaniya.
JUVENIL- adj. ang nauukol sa kabataan;
o pagkabinata.
JUVENTUD
f. Kabataan; o edad na
dalawang puo at lima hanggang apat na
puo. Kabinataan; o katipunan nang
manga binata || kadalagahan.
SOLTERIA
F.
Kabagongtawohan;
kadalagahan; o kalagayan nang walang
asawa.
SOLTERO RA adj. der. nang suelto.
Bagongtawo; dalaga. Ginagamit naming
parang sustantivo. || Laya.
SOLTERON NA. m. y. f. aum. nang
soltero. Ang bagongtawo, o dalagang
may edad
SERRANO LAKTAW (1889, 220, 325, at
556)
Umiiral pa ring konsepto ang “bagongtawo,”
binata,” at “dalaga.” Ang importanteng
katangiang taglay ng mga indibidwal na ito ay
iyong eksklusyon nila sa estado ng
matrimonyo. Ang mahalaga rin ay sa lahok niya
patungkol sa adolescencia at juventud sapagkat
nilagyan ni Serrano Laktaw ng age bracket:
“Edad nang tawo buhat sa labing apat hangang
dalawangpuo't limang taon.” Samantala, mula
25 hanggang 40 taong gulang naman ang mga
indibidwal na nabibilang sa kategoryang
“juventud.” Magkaugnay pa ring konsepto ang
“kabataan,” “kabinataan,” at “mocedad”,
samantalang karaniwang kadikit na kahulugan
ang soltero, solteria solterio o celibe para sa
mga indibidwal na wala pang asawa o bana.
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Subalit,
kapansin-pansin
naman
ang 4. Batang mausisa
pagpapakahulugan sa soltero bilang “Ang
bagongtawo, o dalagang may edad.”
Paslit na matanda.
Bagongtawo. Soltero; joven. Mozo. 5. May huklubang batangbata’t
celibe. m.= tila babayi at walang
kabuluhan.
Muneco.
May bata namang matanda.
M.=matanda.Solteron.m.Pagbabagongtawo.Juventud;
mocedad/
f. 6. May matandang kapos isip
Kabagontawohan. Solteria; juventud;
mocedad. f. Adolescencia. Sinonimo de
May batang ganap na bait.
binata.
(Serrano Laktaw 1914, 71
7. Kung anong kabataan
Sa lahok ng “Bata”- ganito ang makikitang mga
Siyang katandaan.
pakahulugan: Niño, ña; chico, ca; muchacho,
(muchacha). Ang iba pang kaugnay na lahok at 8. Pag ang bata’y barumbado
pakahulugan ay ang mga sumusunod:
Kabataan: ninez; infancia o minoria de edad.
Tumanda’y tarantado.
Kabataan/kabagongtawohan:
Juventud,
mocedad. Binata: joven, mozo, chico.
Ipinapakita ng pitong kasabihang nasipi ang
Kabinataan: juventud, mocedad. Solteria
iba’t ibang mga pagtanaw ng mga Tagalog
(Serrano Laktaw 1914, 108-109).
hinggil sa kabataan. Ipinapahiwatig ng mga
kasabihang 1, 2, 7, at 8 ang mahalagang papel
Bataan: criado. Famulo, sirviente.
ng matatanda sa pagpapalaki sa mga bata;
maaaring masagap ng huli ang di mainam na
Sumipi pa ng pitong kasabihan si Serrano
ugali ng matanda o lalaki silang may pangit na
Laktaw upang ibigay ang halimbawa sa mga pagkilos. Bagamat, kinikilala rin ng 3 at 4
paggamit ng nasabing mga salita (1914, 109).
na may mga batang di lamang basta
tinatanggap ang nakikita o ibinibigay o
1. Ang gawi sa pagkabata
inaakalang totoo, bagkus ay nagtatanong sa
mga bagay-bagay, na masasabing isang kapuriDala hanggang sa tumanda.
puring katangian. Samantala, ipinakikita ng 5 at
6 na wala sa edad ang pagtataglay ng mainam
2. Irirurunong sa bata
na ugali.
Nagbubuhat sa matatanda.

Narito pa ang ibang lahok kay Serrano
Laktaw sa Tagalog-Kastila na talasalitaan
niya:

3. Batang mapagtanong
Maagang marunong.
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"kabataan"-"kun anong kabataan/ Siyang
katandaan." -Que la buena o mala vejez es
consecuencia natural y logica de la
juventud correcta o desarreglada."
Kabinataan, "Juventud; mocedad (Serrano
Laktaw 1914, 109)

Kastila. Mahalaga ring mabukod kung saang
bahagi ng Katagalugan mas ginagamit ang mga
partkular na katawagan, at ano ang paraan ng
pagbigkas ng nasabing mga salita.

Sa Bikolano: aqui, daraga, langbo

Hinggil naman sa lahok na “dalaga,” narito Isang hamon naman ang pananaliksik ng mga
ang mga pagpapakahulugang ibinigay ni kataga para sa Bikol. Bagamat magkakaugnay
ang iba’t ibang uri ng Bikolnon, isang
Serrano Laktaw (1914, 195):
diccionario o vocabulario pa lamang ang
Dalaga: Soltera; joven; moza. Karalagahan. masusumpungan para sa nasabing macro-wika.
Adolescencia. Solteria; juventud, mocedad. Suliranin ito lalo na at maraming uri ng
Magdalaga: Pubecer. Llegar a la juventud, Bikolano ang kinikilala ngayon (Daet, Naga,
Rinconada, Albay, Buhi, Bisakol, Virac atbp).
ser una moza…. Conservar a la virginidad.
Para sa pag-aaral na ito, nalilimitahan muna sa
Mayroon pang isinama si Serrano Laktaw na diksyunaryong Bikol-Espanyol na tinipon ni
isang kasabihan at isang bugtong para sa Marcos de Lisboa, isang Pransiskano. Kung
“dalaga.” Ang mga ito ay: “Dalaga kapag maaalala, ang mga Pranskikano ang siyang
magaslaw / Parang asing nakarulang” at nangasiwa sa pangmatagalang pagbibinyag sa
“Maputing dalaga/ nagtatalik sa lila.” mga Bikolano, bagamat mayroon ding mga
Patungkol ang unang kasabihan sa kainaman ng parokya silang hawak sa Maynila, Laguna,
isang dalaga na huwag masyadong maging Nueva Ecija, Binangonan de Lampon, at
bukal sa mga kilos. Samantala, ayon naman kay Principe (ang huling tatlo ay sa silangang
Serrano Laktaw, ang bugtong ay ihihahambing Luzon). Ang mga lahok na ating pagtutuunan ng
ang dalawang dalagang sa ampaw. Ayon sa pansin ay ang aki (na binaybay bilang aqui),
daraga,
at
langbo.
Pinakamaraming
isang pagpapaliwanag ni Almario:
pangngalan, panghalip, at pandiwa ang
Kung ihahambing sa diksyunaryong ipinalimbag nailahok para sa aki/aqui.
noong
1889,
mas
malawak
ang
pagkakategoriya ng diksyunaryong 1914 sa Batay sa mga pangngalan, panghalip, at
mga pagtalakay patungkol sa “kabataan.” pandiwang tinutukoy dito, ang aqui/aki/
Maaari itong “bagongtawo” o kaya naman ay naaqui/ Ynaaqui, ay di lamang patungkol sa
mga deribatibo sa salitang-ugat na “bata.” Ang bata mismo. Bagkus, kapag dinagdagan ng
“dalaga” naman ay para sa mga babaeng wala katapat na mga panlapi (suffix), maaari ring
pang bana. Interesanteng tignan na sinama rin pantukoy iyon sa lugar kung saan lumaki ang
ni Serrano Laktaw sa kanyang mga isang bata (Ynaaquian, pinag aaquian);
pagpapahulugan ang mga kaalamang bayan na panahon (Ypinag aaqui, yquinaaqui), o ang
nagpapahiwatig sa inaasahan at napapansing pamilya ng anak (mag aqui, mag-araqui, cagaqui). Maaari ring proseso ito ng pagkakaroon
kaasalan ng mga “kabataan.
o pagpapalaki ng bata (nag aaqui aqi, pinagKailangan pang sinupin ang iba pang mga aaqui aqui), ang pag-aampon (Nag-aaqui), o
diksyunaryo sa Tagalog noong panahon ng
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ang pagiging ama o ina ng nasabing mga bata Mga salitang Bisaya: bata at olitao
(Cag-aqui, Mag-araqui) (Lisboa 1865, 50).
Mayroong dalawang diksyunaryong nasinop ng
mga misyonero ang makatutulong sa ating
pagsuyod sa mga katagang Bisaya: bata at
olitao. Ang mga diksyunaryong ito ay tinipon
nina Mateo Sanchez at Juan Encarnacion. Sa
vocabulario ni Sanchez, inilahok niya ang mga
salitang deribasyon mula sa bata: cabataan,
nagbabata, at bata. Ang pakahulugan para sa
bata ay muchacho varon o hembra, y todo lo
que es poca edad lea racional, o irracional, or
arnol. Ang cabataan ay ang pangmaramihang
Samantala, heto naman para sa Langbo, na anyo ng pangngalang bata. “los muchachos.”
tumutukoy sa murang edad ng isang tao (1711).
Langbo pa an pagca tauo ni coyan. Cuando
alguno es muy joven (Siya ay napaka-bata pa)
Bata- uc. Uc. F. un. Muchacho varon, o
Lisboa 1865 215).
hembra, y todo lo que es poca edad lea
Para naman sa lahok tungkol sa daraga,
mababatid na maaari itong pangngalan para sa
mga babaeng wala pang asawa (moza) na
naninilbihan sa isang bahay. Tulad ng sa
aki/aqui, maaari ring pantukoy ito sa lugar kung
saan
lumaki
ang
isang
daraga
(Pinagdadarodaragahan) o ang panahon at
sanhi ng pagiging babaeng wala pang asawa
(Lisboa 1865, 120).

Bukod sa mga salitang ito, inilahok din ni Lisboa
ang salitang omboy bilang pantukoy sa isang
bata: el nino chiquinillo o nina (260). At katulad
ng aqui at daraga, mayroon ding itong mga
katumbas na pangngalan at pandiwa, at
maaaring pantukoy sa estado/edad, at ang
pook kung saan lumaki ang isang bata.
Batay sa mga lahok na ito ni Lisboa,
pinakamahalagang mga kataga para sa Bikol na
pantukoy sa kabataan ang aqui, daraga at
omboy. Mapapansin na di lamang sila pantukoy
sa tao o sa estado sa buhay, bagkus pati na sa
pook kung saan lumaki ang nasabing mga
indibidwal. Bagamat may isa pa ring salitang
pantukoy para sa “batang edad” ng isang tao,
ang langbo. Mainam ding tignan ang iba pang
mga diksyunaryong Bikolano at mga ditradisyonal na batis para mabatid kung
makikita sa lahat o halos lahat ng uri ng Bikol
ang mga siniping mga salita.
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racional, o irracional, o arbol. Bata pa.
Busa lang. Bopa Yaunque fea grande y viejo
en comparacion y otro mas viejo se dize
bata pa. Bata ca pa dacun. Abaa bata ca pa!
Cabataan. Los Muchachos. An cabataan
nay nagsilbig sa singbahan. Silay nay
namatbat mamaratbat la pangadie, sila
nay pananabtan, sa manga dacuna. Dimo
aco bataun cay dacu na co, barao bata ca
pa. Nombres de desprecios los muchachos.
Bagluc, lugtuc, lugaras, sapagca bata co pa
pinapaganad aco sa manianac co, fa
pagcompesaf, fa pagfingba & c. 2. Bata es
parir. Naganac, nagbabata. Nagbata na
cagabi an acun asava. Anoba ang guinbata,
lalaqui cun babaye? Vpat na caadlao, nga
guinbata ining lalaquihay. Pira na caadlau
guican guin bata ini. 3. Batabata Ymagen
an batabata ni Santa Maria Daigan ining
candela. 4. Bata up. Tio hermano, de Padre
o de Madre. En otras partes. Bata laqui,
baye, gurang es el aguelo. 5. Barobara
hombre fornido, bien dispuesto. (Sanchez
1711, 70).
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Bata- lalaking alila, at iba pang menor de
edad na maaaring rasyonal o irasyonal, o
isang
batang puno. Bata pa. Busa
lang. Bopa Yaunque fea grande y viejo en
comparacion y otro mas viejo se dize bata
pa. Bata ca pa dacun. Abaa bata ca pa!
Cabataan. Mga lalaking alila. Nagwawalis
sa simbahan ang mga batang alilang
lalaki…Sila rin ay umusal ng pangadyi….
2.Bata ang pagluluwal. Naganac,
Nagbata. Nagbata na ang aking asawa
kagabi. Lalaki o babae ba ang iniluwal?
Ikaapata na araw nang ilinuwal ang lalaking
sanggol. Ilang araw na mula nang iniluwal
ang batang ito? Batabata Imahen.
Pagtirikan ng kandila ang batabata ng Santa
Maria. 4. Bata up. Anak ng tatay o ng
nanay…Bata laqui, baye, gurang Sanchez
1711, 70).

pakahulugan ang butihing misyonero.
Samantala,
para
sa
olitao,
ang
pagpapakuhulugan dito ay mancebo, “bata,” at
“binata.”
Dapat isaalang-alang din na noong mga siglo 17
at 18, malabo ang hatian ng mga tinatawag
natin ngayong mga wikang Sugbohanon,
Hiligaynon at Waray. Sa kanyang pagsuri ng
mga sinaunang konsepto ng katagang buot
(katumbas ng mga Bisaya sa “loob”), binanggit
ni Resil Mojares na iwasan nating maipit sa
pangkasalukuyang gamit sa ating mga
lingguwahe (2015, 238). Aniya, maaaring di pa
hiwalay na wika ang Cebuano/Sugbohanon
noong siglo 17, at sa halip ay bahagi pa ito ng
mas malawak na Bisayan speech community.
Kailangan din tignan sa ibang pagkakataon
kung mayroon nang ganitong mga katawagan
sa mga kaugnay na mga wikang Bisaya gaya ng
Akeanon, Romblomanon, Unhan, Bantoanon at
pati Minasbate.

Mababatid dito na bukod sa panggalan para
sa nasa murang edad o mga alila,
ginaggamit din noon bilang pandiwa ang Ihambing naman ang mga ito sa ilang salita sa
“bata.” Partikular na pantukoy sa kilos ng kontemporanyong Cebuano, ayon kay Wolff
pagluwal sa sanggol.
(1972, 120)
Kung ihahambing naman kay Encarnacion, na
nailimbag 170 taon mahigit matapos kay
Sanchez, mapapansing bukod sa Niño ó niña,
muchacho ó muchacha o ang kalagayan ng
mocedad., kapansin-pansin din ang pagsali ng
“moro o mora” sa mga kahulugan para sa bata.
Maaaring, a.) may mga Moro o Mora na
nahuhuli at ginagawang criado o criada, kung di
man alipin, o hindi kaya (b), gawa ng mapait na
karanasan ng mga Bisaya sa mga pangangayaw
o paglusob ng ilang pangkat mula sa Mindanao,
ginamit ng una ang “moro” o “mora” bilang
pantawag sa mga taong tila bata pa rin ang
ugali. Ikatlo pero pinakamalayong posibildad,
baka nagkamali lamang ng paglagay ng
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Bata: 1. child 2. son or daughter 3.
mistress, concubine 4. bodyguard,
protege of (someone of high) rank.
Batàbátà-n. 1. right hand man 2.
bodyguard 3. protege 4. errand boy,
right hand man.
Batàbatà-n younger
Batàbataun. A.1. childish. 2. fond of
children. V. act like a child.
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Kabata-n. childhood friend; ka(bata)an- n. children. Batan-un a.
young, youthful, Kabatan-un n. 1. the
days of one’s youth.

Sa
Iloko,
Ibaloi,
Kapampangan

Ibanag,

Niño. La niñez, quina. Niñada. Ino…an.
Agobobingan-hacer
cosas
de
muchachos.
Aunque
sen
uno
viejo==Sirviente o muchachho (169).

at Kapansin-pansin namang walang mga lahok o

entry para sa mas naririnig ngayong agtutubo,
bagamat ginamit na ito sa isang tulang sinipi ni
Isabelo delos Reyes sa unang bolyum ng
Sa mga Ilokano naman, ang mga lahok na
kanyang Historia de Ilocos (Delos Reyes 1890,
nasa vocabulario na itinipon ni Andres Carro
68). Niño naman ang itinumbas sa Kastila ni
ay balasang, baner, baro, at obing. Tinutukoy
Isabelo delos Reyes sa agtutubo (Delos Reyes
ng balasang ang
1890, 69).
(soltera, y que tiene ya la edad
competente para poderse casar, estar
Sa mga Ibaloi naman ng Benguet, naitala noong
proxima a tener la edad para casarse.
unang mga taon ng siglo 20 ni Otto Scheerer
Doncella, virgen, en su cuerpo.
ang mga sumusunod na katawagan (151).
Balasang a di pay naadauida-Hablar o
tratar
a
undo
Balo daxi- “young man.”
blandamente con palabras halaguenas
o con regalo para ganar su voluntad.
Marixit- “young woman.”
mamalasang, carigac la mamalasang
quenca ... umalasang- en algunos Marixit balasang-“virgin.”
pueblos se toma por criada o sirvienta
(Carro 1888, 41).
A-anak-“boy or girl”

Samantala, ang baner naman ay ang tawag sa
edad ng pagkagulang ng isang lalake (“la edad
varonil.”). Gumawa pa si Carro ng pangungusap
sa Iloko para ihalimbawa ang salita:
“Cabambaneran ti tao ti capeggad ti
cararuana, en la mejor edad es cuando mas
peligra el alma del hombre.” (1888, 45). Ang
cambabaneran ay ang yugto sa buhay ng lalaki
na “mas nakapapanganib sa kanyang puso.”
Kung bakit “cuando mas peligra el alma del
hombre” ay wala nang pahiwatig pa si Carro.
Panghuli, ang salitang baro-na “bago” sa Ilokoay pantukoy rin para sa lalaking walang asawa
(“el soltero.”) (Carro 1888, 50). Panghuling
lahok ay ang obing (na mas binabaybay ngayon
bilang ubbing). Sang-ayon sa diksyunaryong ito
ni Carro, ang obing ay:

Suta balasang- “The young people.”
Ngaknga-“infant”
Ngaknga daxi-“male infant”
Ngaknga bii-“female infant”
Interesante rin ang mga salitang Ibanag para sa
“kabataan.” Ayon naman sa diksyunaryong
1854 ng Dominikong si Jose Bugarin, ang mga
salitang “abbing,” “mibbing,” at “cabbabbing”
ang mga pangunahing kataga para sa
“kabataan” sa wikang Ibanag ng Lambak ng
Cagayan. Ayon sa talasalitaan ng misyonero:
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Abbing: Muchacho, en toda specie y
sexo. Aunque se uso principal es en el
hombre. Mibbing: volverse a la edad
ninos el viejo o aninarse. Cabbabbing
cada muchacho Ycannabing el
comuchacho.
Abbing: bata, ginagamit para sa lahat ng
uri at kasarian, bagamat pangunahing
pantukoy sa mga lalaki.
Mibbing: pagbabago ng edad mula
kabataan patungong “katandaan.”
Cabbabbing, mga batang lalaki.
Ycannabing kabataang lalaki.
Ayon naman sa ilang nagsasalita ng Ibanag sa
kasalukuyan ab´bing” ang pangkalahatang
katawagan sa kasalukuyan sa mga kabataan,
“lalaki” naman para sa “boy” at “babai” /
“bafai” sa “girl.”
Sa mga Kapampangan naman, kung
pagbabatayan ang diksyunaryo ni Diego
Bergano, mababatid na “anac” ang
pangunahing katawagan para sa mga “bata” at
“kabataan.”
Kung pagsasaligan ang
diksunaryong ito, pakahulugan sa anac ay “hijo
o hija, niño o muchacho.” Kabilang naman sa
mga kaugnay na salita sa anac ay: Manganac,
menganac,
Panganac,
Panganacan,
Penganacan,
Mipanganac,
Pipanganac,
Maquipanganac,
Capanganac,
Anacan,
inanacan, Inanac, cayanacan, Pangayanac,
Pangunacan, Palanacan, Anac sulip (17).
Mapapansin naman ang pagiging cognate ng
cayanacan ng Kapampangan at kanacan ng
mga Maguindanao. Samantala, may malapit na
lingguwistikong pagkakahawig naman ang
Penganacan at Pipanganacan-bilang mga
lunan kung saan isinilang at lumaki ang isang
bata-sa pinag-aaquian at Ynaaquian ng mga
Bikolano, ayon kay Lisboa.

Ilang katawagan mula sa Mindanao
Magkakaroon lamang ng mga diksyunaryo
patungkol sa Mindanao noong huling mga
dekada ng siglo 19. Gawa ito ng pagbabalik ng
mga Heswita at bahagi ng kanilang mga
gawaing misyonero ang pag-aaral sa kultura at
wika ng mga pamayanang Moro at Lumad. Ilan
sa mga wikang pinag-aralan ng mga Heswita ay
ang Maguindanao ay ang Teduray/Tiruray. Isang
maihahalimbawa ay ang diksyunaryong tinipon
ng Heswitang si Jacinto Juanmarti. Kinalap niya
ang mga salitang Maguindanao at tinambasan
ng mga pakahulugan sa Espanyol. Nabatid niya
na ang “canacan” ang siyang salitang
Maguindanao na katumbas sa “joven” at
“soltero” at “cacanacan” naman para sa
“juventud” at “adolescencia” (Juanmarti 1892,
38). May katulad ding pagpapahulugan sa
“kanaka” o “kanacan:” “joven,” “soltero”; sa
“cakanacan:” (la juventud) (Juanmarti 1892,
81).
Maaari
ring
gawing
pandiwa:
“manganacan” na tinumbasan ng “enamorar.”
Sa huli, may katawagan ding “muda,” na
malinaw na may kaugnayan sa Malay, at
nangangahulugang “nuevo,” “joven,” “verde,”
(Juanmarti 1892, 139). Malinaw na
maikokonekta ito sa salitang Tagalog na mura,
na mababakas sa paggamit sa “murang edad,”
na palasak pa rin sa mga ulat-balita.
Pero ang isang limitasyon sa disyunaryong ito
ay saklaw lamang ang panahon ng mas
panghihimasok ng mga Kastila sa territoryo ng
mga Maguindanao. Di nito nasaklaw ang mga
unang siglo ng pakikipag-interak o pakikipagsagupa ng mga Kastila sa nasabing pamayanan
sa gitnang Mindanao. Kapansin-pansin din ang
pagbubukod ng mga lahok na may unang
letrang “c” at “k,” gayung marami sa mga ito
ang masasabing may parehas na bigkas. Kung
sisipatin naman ang bahaging KastilaMaguindanao, ginamit naman na katumbas ng
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“criado” ang “ulipen” at “panalagat,” pero
hindi “muda” o maski “kanacan” (Juanmarti
1892, 75). Sa bahaging Kastila-Maguindanao,
ang “juventud” ay tinambasang “cabagu” at
“canguda,” habang ang “juvenil” ay “canguda”
rin. Masasabing kaibahan ito sa nakagisnan
nang pakahulugan ng mga Kastila sa kabataan
bilang mga criado o muchacho o “bata” ng mga
maykaya o maski ng mga prayle. Sinasalamin
din nito a.) ang pananatili ng pagsasariling
kultural ng mga Maguindanao sa kabila ng
panghihimasok ng mga Kastila at b.)
mahahalatang mas nababanaag lamang ni
Juanmarti ang pananaw ng nakataas sa
lipunang Maguindanao sa pagpapakahulugan
sa kabataan bilang “kanacan.” Mahalaga
naman umano ang diksyunaryong ito sa
“paghahawan ng daan upang higit na
maunawaan ang wika (ng Maguindanao),
magamit nang wasto ang mga salita, at
matuklasan ang kahulugan ng mga ito
“(Juanmarti 1892, 4). Ito ay nakapagdagdag sa
mga nasulat tungkol sa wika sapagkat wala
pang ganoong klaseng dokumento ang nasulat,
maliban sa mga catecismos-historico at
Doctrina Cristiana na naipalimbag bago nito.
Karatig naman ng mga Maguindanao ang mga
Teduray. At may natipong diksyunaryo ang mga
Heswita para sa sa mga Teduray. Ito ang
Diccionario Tirurary-Espanol ni Guillermo
Bennasar, S.J. Ang lahok na isinaman niya para
sa “kabataan” ay ang mengued” na
nangangahulugan din joven; pero may iba ring
pakahulugang ibinigay: deshonesto at
libidiniso.”(110). Samantala, may isa namang
salitang Tedurary ang isinama ni Bennasar:
temudo. Siya ay inilarawan bilang “maliit”
(pequeno) at jovencito at wala pang asawang
babae “solterita.” (189).

Paglalagom
Sinuri sa papel na ito ang magkakaibang mga
depinisyong pangdiksyunaryo patungkol sa
“kabataan” noong panahon ng mga Kastila.
Sinimulan man sa kontemporanyong panahon,
dinala ng mananaliksik ang tuon patungo sa
panahon ng Kastila. Sa pagsuri ng mga lahok na
tinalakay sa mga diccionario at vocabulario,
mababatid na sinasaklaw ng mga katutubong
katawagan natin para sa “kabataan” ang mga
indibidwal na kadalasan ay nasa kamusmusan,
“adolescencia,” at mga taong may mga edad na
20 taong gulang pababa. Mayroon ding mga
pagpapakahulugan ng kalagayan ng pagiging
alila o pagiging anak ng dalawang
nakatatandang lalaki at babae. Tanging kay
Pedro Serrano Laktaw lamang ang may
pagpapakahulugan na hanggang 40 anyos ang
“kabataan.” Kaya, lumilitaw ang limitasyon ng
mga diccionario at vocabulario: inilalahok
lamang doon ang mga pakahulugang nabatid
ng mga prayle at may nalilimutang ilahok na
mga nuances at tunog. Gayunman, lumawak na
ang pagpapakahulugan sa “kabataan” sa
kasalukuyan; may bisa na rin ang kulturang
popular at ang administratibong paghahanay
ng gobyerno sa mga depinisyon sa
kasalukuyan. Ikalawa, ang mga indibidwal na
ito ay maaaring mga binata at dalaga o yaong
mga katiwala o nagtatrabaho para sa
nakatatandang prayle o amo. Ikatlo, mayroong
hamon sa paggamit ng mga nabanggit na batis
lalo na pagdating sa uri/dayalekto ng wika na
ginamit o sinangguni ng isang partikular na
diksyunaryo. Mahalagang punto ito lalo na sa
pagsuri sa mga katawagang Bikolnon at
“Bisaya,” lalo na at ngayon ay may mahigit apat
na kinikilalang pangunahing mga wikang Bisaya
at marami-rami ring uri ng makro-wikang
Bikolnon. Marapat tignan kung noon bang
panahon ni Lisboa ay umusbong na ang mga uri
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nito ng Bikolnon. Pang-apat, di masyado
nakatuon sa bilang ng edad ang mga
pagpapakahulugan noong panahon ng Kastila.
Lilitaw lamang ito pawang noong siglo 20 na,
lalo na sa diksyunaryong Tagalog-Kastila ni
Serrano Laktaw; at nagpapatuloy ang pagbatay
gamit ang mga taon hanggang sa mga opisyal
at politikal na pagpapakahulugan ngayon sa
“kabataan.”

1889. Serrano Laktaw, Pedro. Diccionario
Hispano-Tagalog (Reimpreso). Binondo.
1892. Bennasar, Guillermo, S.J. Diccionario
Tirurary-Espanol (Primera Parte).
1892. Juanmarti, Jacinto. Diccionario Moro
Maguindanao-Espanol. Manila:

1909.
Scheerer,
Otto.
The
Nabaloi
*Maraming salamat kina Rey Kirby Balisi, Dialect.Manila: Bureau of Public Printing.
Robin Padilla, Elizabeth Franco Palatino, at
Gherald Mateo (na naging estudyante ko sa 1914. Diccionario Tagalog-Hispano. Pedro
HIST1 at PI-10) para sa mga karagdagang Serrano Laktaw (2nd parte).
impormasyon para sa wikang Ibanag.
Marso 1972.Wolff, John (tagatipon). A
Appendix 1 Mga pinaghalawang diccionario o Dictionary of Cebuano Visayan.
vocabulario ayon sa taon ng pagkakalimbag o
edisyon.
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